**Cum-clauses**

“Cum,” meaning “when,” introduces a dependent clause.

If the main verb of the sentence is in a **past** tense, the verb in the cum-clause will need to be in the subjunctive – either **imperfect** or **pluperfect**.

**cum** in Italiā **essemus**, Ciceronem vīdēre constituimus.

**Since we were** in Italy, we decided to see Cicero.

**cum** domum **rediisset**, Scintilla cenam parāre incēpit.

**When she had returned** home, Scintilla began to prepare dinner.

**cum** a hostibus **repulsī fuissent**, et fortius pugnābant.

**Although they had been repelled** by the enemies, they fought even more bravely.

**The various meanings for “cum”**

Temporal: “at that very time when” / “when” + indicative – present or future

Circumstantial: “when/while” + Subjunctive

Concessive: “although” + Subjunctive

Causal: “since” + Subjunctive

**Bracket cum-clause. ID the mood and tense of verb in cum clause. ID the type of clause.**

1. Cum omnes advenerint, servi potiones adferent.
2. Cum omnes advenissent, servi potiones (drinks) attulerunt.
3. Cum pauci modo (only) pervenissent, servi tamen potiones attulerunt.
4. Cum omnes advenirent, servi potiones adferre incēpērunt.

**Translate**

1. Cum me vidēbis, me cognoscēs.
2. Cum vincimus, tum pacem speramus.

(First two are a specific time, therefore use indicative rather than subjunctive)

3. Cum ille hanc rem fecisset, fugimus ad te.

4. Cum hostes fortes esse sciret, tamen milites misit.

5. Cum hoc sciret, servos iuvare potuit.

6. Cum vivi essent, felicissimi erant.

7. Cum illum hominem esse servum cognovisset, eum apprehendere non dubitavit.

8. Cum res publica immortalis esse debeat, doleo eam in vitā unius mortalis consistere.

9. Quae cum ita sint, Catalina, confer te in exilium!

10. cum se in exilium contulisset, tamen amicos novos mox invenit.

11. Cum exposuisset quid peteret, negavisti auxilium offeri posse.

**From Caesar**

1. Diūtius cum sustinere nostrorum impetus non possent, alteri se, ut coeperant, in monetem receperunt…..
2. Nam hoc toto proelio, cum ab hora septima ad vesperum pugnatum sit, aversum hostem videre nemo potuit.
3. …in finis Lingonum die quarto pervenerunt, cum et propter vulnera militum et propter supulturam occisorum nostri triduum morati eos sequi non potuissent.
4. ….. cum ferrum se inflexisset, neque evellere neque sinistra impedita satis commode pugnare poterant.
5. Dixit….cum ea ita sint, tamen, si obsides ab eis sibi dentur, ….sese cum eis pacem esse facurum
6. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exsequi conaretur, … Orgetorix mortuus est
7. Haedui, cum se suaque ab iis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium

**Dum clauses**

Dum + indicative = “while/as long as x was happening”

Dum + subjunctive = “until x *might/should* happen,” “provided that x is the case…”

**Translate**

1. dum dormiēbam Marcus vīllam intrāvit.
2. nōn volō expectāre dum Marcus reveniat.
3. miserus sum dum aliquis pecuniam mihi det.
4. Marcus nōn pugnāre constituit dum ipse hostēs vidēre posset.

**From Caesar**

1. Dum haec in colloquio geruntur, Caesari nuntiatum est equites Ariovisti propius tumulum accedere et ad nostros adequitare…
2. Caesar non expectandum sibi statuit dum, omnibus fortunis sociorum consumptis, in Santonos Helvetii pervenirent.

7. Diu dum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt.